a fte r tw en ty and more ce n tu rie s w ith in a to ta lly d iffe re n t, modern c u ltu ra l situ a tio n .
T h is issue has become e sp e cia lly topical since 1970 when K u ite rt, in h is a rticle Het S ch riftb e ro e p in de E th ie k , m aintained that the S c rip tu ra l injunction in p ra ctic e seemed to be a monumentally a r b i tr a r y in ju nctio n.
Follow ing a h isto rica l s u rv e y in which the problem atizing o f S c rip tu ra l a u th o rity , exegesis and injunction are dealt w ith , the follow ing g u id e lines are offered which should be co nsidered in the S c rip tu ra l injunction in eth ics:
• The B ib le is the a u th o rita tiv e , always v a lid Word of God.
• A d istin ctio n should be made between d e s c rip tiv e and p re s c rip tiv e elements in the B ib le .
• T he re v e la tio n -h isto rica l ch a ra c te r o f the B ib le should be respected.
• T h e re is coherence, b u t also d iffe re n ce between the O ld and the New Testam ents.
• T he decalogue has:
A national b u t also a u n iv e rsa l ch a ra cte r
Koers 5 3 ( . ') 196-£ -42G-
A synecdochal ch a racte r A p o sitiv e and a negative ch a racte r A perm anent ch a racte r * The decalogue is the co ncrete embodiment of the love commandment.
* Law and Gospel are not opposites b u t the Law is fu lfille d in the
Gospel.
*
In issu es about w hich S c rip tu re does not o ffe r e x p lic it g u id e lin e s, the e th ic is t has to be gu ided b y th e analogia fid e i.
INLEID ING

Objek en a k tu a lite it van die ondersoek Die Byb el is die gesaghebbende Woord van God (N G B a rt 5).
In die B yb o l, sé die NGB (a rt 7), w ord die liele w yse waarop God d e u r die gelowiges gedien moet w ord, b re e d vo e rig b e s k ry f.
H ierdie "b re ed voerig e b e sk ry w in g " w aarvan die NGB praat, het in die tw in tig ste eeu en veral in die afgelope dekades talle e rn stig e probleme en vrae opgeroep.
D it was reeds so vroeg as 1910 dat C h antepie de la Saussaye J r (1910:26) , hom oor h ie rd ie saak soos volg uitgelaat het: "De toestanden d ie r dagen (naamlik van die Nuwe Testam ent -PWB) v e rsc h ille n zozeer van de onze, dat woorden, daarop berekend, niet zorider meer voor ons gelden. Van hoeveel m aatschappelijke problem en, die de zw aarste zedelijke eischen stellen, had men voor 19 eeuwen geen b e g rip ."
In 1918 was d it B a v in ck (1918) wat daarop gewys het dat die moraal van die NT g e s k ry f is van u it die sta n d p u n t van die v e rd ru k te en v ervo lg d e gemeente wat nog so goed as geen k u ltu u rta a k in die w ereld kon v o lb rin g nie. Toe die om standighede veraride r het, het n ander houding nodig ATIgeword. Na beginsel en wese b ly dieselfde v o o rs k rifte gold, maar in die k on krete toepassing dw ing die veran derde om standighede tot w ysig in g .
In 1939 het Koopmans (1939:190) 'n a rtik e l onder die o p s k rif "H et beroep op de H eilige S c h rift" g e p ubliseer. Hy het die etiese v ra a g stu k ke van destyds as eersterangse probleme beskou "nu het c h ris te lijk k a ra k te r der Westeuropese samenleving verloren is gegaan". Volgens hom is d it die roeping van die k e rk om die s tre k k in g van die evangelie met b e tre k kin g tot etiese, k e rk lik e , politieke en sosiale v ra a g stu k ke kon kreet te preek.
D it wil sé die huw elikslew e, die p o litie k , die sakemoraal sal met die oog op die on tk e rste n in g van die lew ensorde met g ro te r ern s as in die verlede on der d ie beslag van die evangelie g e b rin g moet w ord.
In 1955 het S ch ip p ers (1955:149) v e rk la a r dat d ie soek en v in d van
B yb e lse antwoorde op eietydse etiese v ra a g s tu k k e "uiterm ate m oeilijk" is en wel om twee redes. Die eerste is dat die eietydse lewe so v e r weg staan van die lewe wat in die S k r if geteken w ord. Die tweede is omdat die lewe met sy v ra a g stu k ke die S k rifs tu d ie dikw els baie v e r v o o ru it is.
K u ite rt (1970:71) het on der die o p s k rif "H et S ch riftb e ro e p in de eth iek" in 1970 die stellin g gemaak dat die S k rifb e ro e p in die p ra k ty k b ly k "een kolossaal w ille k e u rig beroep te zijn ". S y sta n d p u n t is dat die e tik u s hom glad nie d ire k op die S k r if kan beroep nie omdat die Bybel slegs 'n oorlew ering is van die e rv a rin g wat die B y b e ls k ry w e rs van God gehad het. Daarom kies K u ite rt wat hy noem ' n in d ire k te beroep op die S k r if.
Ewe-eens in 1970 s k r y f Van U n n ik (1970:7) dat d ie kade r w aarin die woorde van die Nuwe Testament gespreek is en die vrae wat gevra word op ekonomiese, staatku n d ig e, k u ltu re le en g odsdien stig e geb ied , so totaal anders as die eietydse is dat aan 'n eenvoudige natrek van die lyn e nie g e d in k kan w ord nie.
Botha (1976:208) s k r y f on der die g elyk lu id e n d e tite l "S k rifb e ro e p in die C h ris te lik e E tie k" dat aanwending van die S k r if as norm v ir elke aspek van die sedelike lewe nie 'n eenvoudige saak is nie. D aarvoor is, wat hy noem die h istoriese k a ra k te r van die S k r if, e n e rsy d s, en die ta lry k h e id van die eietydse situasies wat bu ite die g e sig sv e ld van die Bybel lê, a n d e rsy d s, v e ra n tw o o rd e lik . E n g e lb re ch t (1979:13) noem d it b o rg sta a n .
Coetzee, De K le rk en Floor (1980:18) bespreek die "Hermeneuse van die S k r if met die oog op hedendaagse k e rk lik -e tie s e v ra a g s tu k k e " en sin jaleer "resen te v e rsk u iw in g e in die hermeneuse van die H eilige S k r if" . 'n V eran d e rd e S k rifb e s k o u in g , sê hulle, het die B ybei gedegradeer van 'n openbaringsboek tot 'n e rv a rin g sb o e k , nie meer die Woord van God nie maar 'n woord oor God, 'n oorlew ering van hoe mense 2000 jaar gelede oor God g e d in k het, ' n tra d isie so g ry s van ouderdom dat d it by die oplossin g van die eietydse etiese v ra a g stu k k e geen d ire k te betekenis het nie.
O nder die o p s k rif "S k rifb e ro e p in die E tie k" stel Heyns (1982:150) wat h y noem die on ve n n yd e like vraag "of die ganse etiese open barin gsinh ou d van die S k r if on verm in derd en o n ve ra n d e rd ook v ir ons vandag nog g eld ig is? As ons vandag in talle opsigte nie (meer) handel soos Israel in die Ou Testament of soos C h ris te n e van die vroeë k e rk nie, en hulle gehandel het volgens die u itd ru k lik e opdrag te van God self, is ons dan ongehoorsaam aan die S k rif? T e rw y l ons baie nie meer doen nie, en ook baie méér doen, en daar dus baie weggeval en heelwat ook bygekom het, is die e rn stig e gew etensvraag of ons voldoende S k rifg ro n d e het v ir wat ons nie meer doen nie en v ir wat ons wel doen? Lê aan h ie rd ie hantering van en beroep op die S k r if nie 'n ongenorm eerde w ille k e u r ten gron dslag In die sewentiende eeu het die S k r ifk r it ie k begin opkom. hoo ffa ktor in die v e rs ta a n sp ro se s . Om die su b je ktiw ite it van die mens to t sy reg te laat kom, is wat d ie herm eneutiese teologie, waarvan
Bultmann die in isie e rd e r is , beoog.
V ir die S k rifb e ro e p in die etiek is h ie rd ie herm eneutiese teologie van groot negatiewe betekenis. N a tu u rlik s it in h ie rd ie teologie 'n element van w aarheid.
'n H ollander of D u itse r u it 'n eeu-oue teologiese b e skaw ingsagterg ro nd sal die B yb e l s e k e rlik met ander in sig te lees as iemand wat in d ie k u ltuu rm ilieu van S w art A frik a groot geword en maar onlangs v ir die eerste keer in sy lewe die evangelie gehoor het. Feit is egter dat albei as gevolg van die d u id e lik h e id van die S k r if die kernboodskap van v e rlo ssin g d a a ru it kan aflees en v e rsta a n . In sy w erk "De re a lite it van het geloof" het K u ite rt tereg s k e rp k r itie k op die eksistensialism e in h ierdie hermeneutiese teologie gelew er. Volgens K u ite rt val daar in die selfverstaan van die mens 'n vo o rb e slissin g w aardeur die spre ke van God nie tot sy reg kan kom nie. Die subjektiew e f ilt e r van die leser se lew enservaring word 'n s tru ik e lb lo k w aardeur die openbaring van God se wil aan bande gelê w ord. Slegs d it wat die leser v a n u it sy eie lewensmilieu aanvaarbaar v in d en wat v ir hom b e la n g rik is, neem hy aan en die res laat hy by hom ve rb yg a a n . Die subjektiew e e l ement word h ie r so op die sp its g e d ry f dat die d u id e lik h e id van die S k rif ingeboet w ord. V ir die S krifb e ro e p in die etiek het die subjektivism e funeste gevolge.
Die subjektiew e leser laat die S k r if in etiese v ra a g stu k k e b u ik sp re e k sodat die S k r if elke keer p re sie s 'n u itsp ra ak lew er wat al by voorbaat in d ie gemoed van die le se r 'n uitgem aakte saak was. Op h ie rd ie manier kan 'n mens e n igiets wat d e u r die B yb el v e rb ie d w ord, van homoseksualisme tot e g sk e id in g , v a n u it jou subjektiew e lew enskader reg redeneer en in jou kraam laat pas.
-432-2.3 P roblem atisering van die S krifb e ro e p D it is nogal ironies dat d ieselfde K u ite rt wat so 'n s k e rp sin n ig e b e stry d in g van die e k s iste n sia listie se hermeneutiese teologie van Bultmann gelewer hot, toe in 'n ander u ite rste v e rv a l het. In 'n a rtik e l wat nou al h isto rie s geword het onder die tite l "Het S ch riftb e ro e p in de eth iek" is het w e rkelijk v o ls tre k t w ille k e u rig , wat we in het S ch riftb e ro e p in de ethiek tegenkomen, of z it e r a ch te r dat op het eerste gosich t zo w ille k e u rig e beroep tocli een systeem, en ach ter dat systeem weer een herm eneutisch sta ndpu n t? " (1970:71.) * V ervo lg e ris wys K u ite rt (1970:71) die o n d e rsk e id in g tussen seremoniële wette, b u rg e rlik e wette en sedewet wat eeuelank aan die sisteem van die G ereform eerde S k rifb e ro e p by die OT in die etiek ten g ron dsla g gelë het, van die hand. As voorbeelde van onhoudbare S krifb e ro e p in h ierd ie Wat stel K u ite rt voor is dan die regte wyse van S krifb e ro e p ? K u ite rt wil van 'n d ire k te S k rifb e ro e p op bepaalde S k rifu its p ra k e n iks weet nie.
D it is volgens hom nie moontlik om bepaalde S k rifu its p ra k e as bew ysplekke op eietydse situasies toe te pas nie. V olgens K u ite rt is die * K u ite rt se siening van die S k rif as neergeskrew e m enslike e rvarin g s van God, breek die gesag van die S k r if af en maak S k rifb e ro e p in die etiek irre le v a n t.
* Om tot ' n k o rre k te wyse van S k rifb e ro e p te kom moet die hermeneutiese model wat die S k rif self gee, gevolg w ord. So 'n S k rift u u rlik e model gaan u it van die eenheid van die S k r if (wat S k rif-m e t-S k rif-v e rg e ly k in g 'n eis maak), die ty d g e rig th e id , gesagvolheid, d e u rsig tig h e id , genoegsaamheid en ge in sp ire erd h e id van die S k r if.
Met h ierd ie laaste k ritie k p u n t begin S to k e r e in tlik om te sê: as die weg wat K u ite rt aangedui het, nie die regte weg is nie, hoe ly k die regte weg dan wel?
Daaraan sal ve rvo lg cn s aandag gegee w ord.
DIE G ESAG V A N DIE S K R IF
Die B yb el as die Woord van God
As absolute uitgang sp u nt by die kwessie van S k rifb e ro e p In die etiek moet die gesag van die S k rif as die on feilbare Woord van God voorop gestel w ord (a rt 5 N G B ). As 'n organiese geheel wat oor nagenoeg 1500 jaar tot 'n eenheid gegroei het, getu ig die S k r if van homself dat hy as 'n geheel d eu r God ingegee is (2 Tim 3:16). hedendaagse k e rk lik -e tie s e v ra a g s tu k k e (K oers 45:1; p 18-36). In h ierd ie a rtik e l word die relevante herm eneutiese v e rtre k p u n te (aksionas) gegee. As basiese u itg a n g sp u n t word gestel dat die Bybel die ewige en H ie rd ie u its p ra k e van Paulus is van besondere belang v ir die S k rifb e ro e p in die g ry s gebied wat B rille n b u rg -W u rth ërens die g cbied van die g re n s e tie k genoem het. D it is die gebied waarop ta lle sake voorkom waaroor die S k r if hom nie p e rtin e n t u itsp re e k nie. A s voorbeelde kan h ie r genoem w ord passiewe eutanasie, org a a n o o rp lan tin g , kerno orlog, a rtifis ië le insem inasie, p ro e fb u isb a ba s, surrogaatm oederskap.
Hoe moet die C h ris te n -e tik u s oor su lk e sake waaroor die S k r if n ik s sé -446-
